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Miller & Spoolman 17 2011 675 61 56 39 46 64
Enger & Smith 12 2011 450 24 30 44 29 58
Cunningham & Cunningham 12 2011 578 27 49 42 45 45
Botkin & Keller 8 2011 567 33 58 24 25 78
Wright & Boorse 11 2011 614 32 51 49 52 72


































































Topic Song Title Artist(s) year Album
GCC/ Energy Rising Down The Roots 2008 Rising Down
GCC/Energy Give It Up J‐Live & Thes One 2005 Impeach the Precedent
GCC/Energy Green Anthem First Be, Tem Blessed, Outspoken 2009 Blessed Energy
Water New World Water Mos Def 1999 Black on Both Sides
Food Time For Change Wil Bullock 2005 Time for Change
Food Wheat Grass DJ Cavem (feat. Cee K) 2010 Teacher's Lounge
Species Caged Bird Part 1 Zion I (feat. Brother Ali) 2009 The Take Over









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Carlos Pemberthy  Latino  19  1 
  Tem Blessed  Black  33  1 
  Wil bullock  Black  24  1 
  Nicole Marina  Latina  18  1 
  Corey Depina  Black  21  1 
  Ella Brown  Black  18  2 
  Karl Smith  Black  15  2 
  Jose Barbosa  Latino  17  2 
  Bernard Harper  Black  17  2 
  Ben Gilbarg  Black  23  2 
  Juan Barros  Latino  17  3 
  David Thell  Black  18  3 
  Jackie Nesbitt  Black  19  3 
  Michael Gray  Latino  18  3 
  Liz Scott  Black  17  3 
  Devon White  Black  16  3 






















































































































































































































































































































































































































































                                                                                                                                                 
My ancestors tell the story of the Quimbaya culture/When the natives reigned with bows and arrows 
and spears 
In tribes with chiefs, poverty didn’t exist/ Hunters brought food to the table 
Gold did not interest the natives/ A perfect symbiosis with Mother Nature 
Then the Spanish came and plundered our riches / The greed and lust ruled their mind 
Today it’s the same fight on a different stage/ Against the corrupt, and the big businessmen 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      ‐Elizabeth, 16 African American 
 
I saw a connection between her powerful lines “big corporations ‘bout to earn money, 
No matter if they wrong or White,”  and when mos def says in his track new world water 
“ Cause foreign based companies go and get greedy, the type of cats who pollute the 
whole shoreline, have it purified then sell it for a dollar twenty‐five.”  Like Candace 
before her, she had chosen to show her perspective on the Law of Conservation of 
Matter.  We had also learned about the biological pathways lead and mercury take in 
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the body but her imagery of them moving into a body “like a thief in the night,” again 
conjured interpersonal violence and attached it to the more standard pollutants.    
 
Elizabeth reminded me that pollution is “more than paper and trash.” and her 
perspective was similar to how Candace, Carla, Austin and Damien questioned and 
reconfigured standard environmental discourse.  Teaching environmental science in the 
hood has taught me about the inconsistencies and assumptions we can commit when 
we do not examine the sociolinguistic underpinnings of environmental discourse and 
pedagogy.  In response, I helped create a classroom with a more balanced curriculum 
that made space to talk about what race and slavery might have to do with the 
environment.  I also peopled my own worldview of environment to include the elements 
of street violence, recognizing how they are not separate issues.  My students showed 
me the practice of a hip hop ecology, a race and justice focused version of mainstream 
ecological issues put forth in poetic verse.  However, a full hip hop ecology challenges 
educators to not just put these eco‐musical narratives back in the classroom and even 
extends beyond making space for students to write their own; the final element 
required that I find my own poetic voice. 
 
 
 
 
172 
 
Degentrifying the Teacher’s Voice 
 
When scholars and teachers who focus on urban educational inequality speak about 
gentrifying speech or language tensions in the classroom the transaction can be 
oversimplified to tweaking the teaching materials and allowing the students to write in 
different forms of speech to honor their speech community.  After taking these 
measures in my environmental classes I still realized that I could follow this critique 
further and embody a hip hop ecology by trying on my own form of hip hop.  In his 
article The 1963 Hip‐Hop Machine: Hip Hop Pedagogy as Composition, Jeff Rice writes “I 
begin with an analogy: teaching research‐based argumentation and critique in 
composition studies is like learning how to perform hip hop music.”  (Rice, 2003, p. 453).  
Rice was commenting on how he tries to break out of the confines of teaching 
composition and using the more fluid style of hip hop, like the recycling mentioned 
earlier, to liberate his pedagogy.  I took this quote more literally and told myself that if I 
was going to require my students to mix together eco‐science and hip hop lyricism and 
have them learn more “research‐based” styles that I would have to do the same, only in 
reverse.  Sure, my teaching materials that I created were examples of hip hop ecology 
composition, but I wanted to get to the source, my own voice, and try on a new way of 
teaching.   
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After several rounds of this curriculum I eventually used not just the words of Marvin 
Gaye or Mos Def, but also included the works of prior students as creative fodder for 
new classes.    With their words, Candace, Elizabeth, and Austin, among others, were 
helping me teach environmental science.  Moving beyond lyrics on the page I began fully 
memorizing their words and performing them spoken word‐style for a new class of 
students.  I kept second guessing my strategy, over‐thinking the sociological tensions 
that would be at play as I, a suburban teacher of color, would be trying to deliver 
Austin’s words in a manner that would give them legitimacy.  The rehearsal was what 
helped.  I practiced over and over, in front of the mirror, aloud as I walked between 
buildings at my school.  I was so unaccustomed to practicing oral performance 
particularly when stripped of my handy Powerpoints to back me up.  I was surprised by 
how foreign this basic practice of orality was to me.   
 
I ended up performing Austin’s rap called “Pollution” at Austin’s school, two years after 
my lessons with Austin and two‐years since he had graduated.  I will never forget what 
happened after I performed Austin’s piece, and then told the class that it was Austin 
who penned it.  Not surprisingly, the first comments were not raves about the quality of 
my performance.   
 
“That was Austin’s?” one young woman remarked, “that was amazing, what is he doing 
rapping about the environment?”  
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Other students agreed, they knew Austin as an aspiring and talented rapper from their 
community and had, in their minds, separated their authentic language from anything 
having to do with the environment.  By sharing this truly local example it helped them 
see the relevance and power of speaking out about their home and the relationship 
between identity and space.  It also completed the learning loop and helped me embody 
the ethos of a hip hop ecology, where I use my own creative voice as a bullhorn for 
freshly cultivated environmental messages.   
 
The discussion that ensued was more about Austin and what I had done than the 
content of the lyrics.  The new students were more impressed that I had gotten him to 
write anything for class as, like Damien whom I mentioned earlier, he was known for not 
engaging in school.  I had never had this kind of discussion before, I was so used to 
putting forth my arguments and having them taken at face value by my undergraduate 
classes I was teaching.  There is a difference between talking about a topic and talking 
about what you have experienced.  It is these stories that helped me transform the 
classroom from a landscape of passive reception to one of active production of 
messages, and this new crop of students jumped at the chance to share their creative 
words when it came time.  This type of pedagogy where we talk more about ourselves, 
our environment and our connections to each other was one way to de‐gentrify our 
speech.   
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I notice tangible differences in the classroom culture when I put myself and my organic 
voice out there, when I share my voice in an artistic rather than authoritative manner.  
Even when I knew I still had much more to progress, after all I only memorized Austin’s 
words and did not create my own, I could tell that this sparked a different vibe in the 
classroom.  It was as close as I had come to intertwining my organic voice with my 
political and pedagogical material.  Many educators who have acting skills reflect on the 
difference between reciting lines that are written for you and lines that are about your 
own story.  Austin’s words were part of my story because I was the one who had incited 
him to write them.  I was honoring these words by recycling them in this new classroom 
setting and the rewards of even deeper student creativity were exponential.   
 
Conclusion 
As much as hip hop ecology is about counting mentions of nature in lyrics and 
highlighting songs that make more use of natural themes, it is more about a journey into 
an oral tradition, one that has helped me find my own voice.  As a pedagogy, hip hop 
ecology demands that we follow the same path as our students, if they are asked to 
write, we must write.  If they are asked to express creativity we must do the same.  It 
also challenges urban educators who are used to talking politics and social justice in 
their classroom to see the potential of ecology as field where some of the most pressing 
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justice work needs to be done.  The true potential of organic cultures, in the classroom 
and beyond, can only be kept vibrant if mutual participation is fostered.   
 
Hip hop ecology represents the process where we find value in creative forms of musical 
discourse, particularly when teaching about socioecological issues in marginalized 
settings like urban schools.  It also represents how we decolonize the way we talk about 
nature, remixing it with forms of music we may initially think have nothing to do with 
ecology.  I now present this work all around Boston and although I call this style hip hop 
I am actually speaking to the power of the oral tradition, in whatever form it may come.  
I often get pushback because I am Latino, where other teachers believe I can only do 
this because I am not White.  I am no rapper by any means, and I grew up in a wealthy 
suburb, but in challenging myself to listen to and respond to a culture that is not my 
own I came to embody hip hop.  
 
When I do get confronted about not being White and the supposed ease with which I 
work with hip hop, I remind the commenters that this journey did not begin with hip 
hop at all, but rather with my love of Marvin Gaye, the “parents music.” Soul music and 
Marvin Gaye became my conduit to hip hop culture and in turn my own organic and 
creative soul.  As much as this is about the Black oral tradition and its themes of 
sustainability I return to the idea that I was just sharing something I loved with my 
students.  It was this love that they saw, a love engrained even deeper as they saw me 
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try to contribute my own real voice to reclaim the landscape of the classroom.  Just like 
many of them half‐smirked at Marvin Gaye and many likely had critiques of my flow as a 
fumbled Austin’s words, the straight up use of the creative voice as a “tool” was not 
what moved them.  I modeled what it was like for an ecologist to try on some hip hop 
flavor in my orality and invited them to do the same journey in reverse. 
 
Hip hop ecology can also inform studies of gentrification of speech and space.  
Gentrification is a theme whose negative ramifications come less from the number of 
White, affluent people moving in to a neighborhood and more about how little of their 
lives they share and the minimal interaction with their immediate community.   Looked 
at as a number, I was just one more affluent teacher trying to help “poor, inner‐city, kids 
of color.”  What helped me the most was how much I chose to show them that I was not 
just a scientist, but a person who has roots, roots that keep me strong even with all my 
degrees and fancy ways of talking about nature.   In this manner I have shown that de‐
gentrifying does not mean removing myself from the equation but actually going 
deeper.  In the end, the youth began to see that one can be a scientist and still retain a 
soul.  They saw that bringing poetry into a science class is not such a trespass after all 
and that each is just one form of a culture’s rhythmic language trying to save nature and 
ourselves.  Science, hip hop, soul and art are indeed one in the same but it takes a talent 
to work them side‐by‐side on the same turntables.   
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When viewed not as the use of a discrete genre of music with a discrete discipline of 
environment but as sharing that organic part of oneself in a creative and oral capacity, 
the pedagogical implications transcend the race of the educator and the race of the 
student body.  What remains is only the organic voice and how well‐practiced, 
cultivated and powerful it is.  Like Dixon remarked, this is how we combat the alienation 
that is evident in our way of teaching about nature, this is the power of the oral 
tradition and its root in nature. When we take these creative voices more seriously in 
academic settings we can simultaneously restore a level of diversity in our 
environmental curriculum, in our own forms of pedagogy and ultimately in our 
movement for global sustainability.   
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Conclusion 
 
It’s Bigger than Hip Hop 
 
In the track “It’s Bigger Than Hip Hop”(2000) by the revolutionary rap duo Dead Prez 
they emphasize how much deeper hip hop is as a continuation of the oral tradition and 
warn artists away from commercialized rap.   
Hip hop means sayin’ what I want and never bite my tongue 
Hip hop means teaching the young 
If you feelin’ what I'm feelin’ then you hearin’ what I'm sayin’ 
cause these fake, fake records just keep on playin” 
 
As I have mentioned, I believe the greenness of hip hop is not opportunistic but mixed in 
with the very ethos of the Black oral tradition.  The track “It’s Bigger than Hip Hop” is a 
cultural symbol that recognizes that the genre is ultimately about teaching, freedom and 
empowerment and those are the most valuable lessons I have taken away from creating 
this work.  At the National Hip Hop Political Convention that took place in Chicago’s 
South Side in 2006 the opening speaker had us all chant this phrase out loud, to remind 
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us of how hip hop is more than music and this has stayed with me.   Hip hop is 
inextricable from race and the politics of oppression like jazz before it and this 
dissertation can begin a much broader dialogue on the roles of creative rhythms, 
education, race and nature.   
Although these three studies are intended for separate papers to different audiences I 
believe they flow together and build from one another.  These studies are 
fundamentally about rhythm, both social and natural and each project can be viewed 
from this perspective.  The first study comparing scientific texts on environment with 
green hip hop allows us to juxtapose two linguistic rhythms.  General opinion may be 
that scientific texts do not have rhythm, particularly in comparison to vibrant hip hop 
beats, but a sociolinguistic perspective reminds us that all discourse has rhythms, they 
are expressed differently in codes, registers and vernaculars but they are present.  This 
more musical perspective on comparing texts and cultures is favored by educational 
scholars who are presented with the task of reconciling differences in linguistic and 
cultural rhythms in their classrooms.  
As I wrote in the introduction, these studies follow a flow from seeing hip hop as an 
external text to be analyzed to eventually incorporating it as part of my own pedagogical 
discourse.  This work literally changed my own voice and helped me see the organic 
forms of discourse that I had unintentionally devalued in my academic training.  Hip hop 
ecology is more than just bringing in music to environmental education, it is a style that 
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can be used to challenge others to find the organic source of their creativity and blend it 
with their rational perspective on confronting large problems such as the ecological 
crisis.  The studies’ migration from the external to the internal and its profound effect 
on me, have helped me rethink the training trajectory for aspiring environmental 
scholars in our educational system.  I offer the following recommendations for 
practitioners that embody a “hip hop ecology” in its fullest form.   
 
1) Oral presentation matters: The actions of the hip hop ecologists have shown me 
that the power of the cultural voice lies not in its content, but more in its style 
and fluidity of delivery.  As a self‐annointed Powerpoint aficionado I recognized 
that I was relying too much on technologized forms of presentation.  A truly 
organic experience lies in using only your voice and mixing this with the 
emotions of experience and identity.  Too often our environmental scholars have 
little experience or training giving their arguments to anyone who will actively 
disagree with them; our academic culture is too polite.  The hip hop emcees 
forge their skills in interactive and stingy crowds who only show love when the 
emcee reaches a good flow.  Likewise, I only was inspired to pursue this 
dissertation when my first high school classes knocked my teaching ego flat with 
their distaste for how I was talking about ecological problems.  This is not a 
natural talent but comes from practice and writing and revising.  Our academic 
discourse on environment has become so sterile by comparison and we have lost 
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a real arena where we can train our oral presentation skills.  This is particularly 
ironic when the content is about organic food or its risk of over‐industrialization 
when our very mode of sharing knowledge is equally co‐opted.  Thinking harder 
about how to take even a part of the hip hop practice of freestyling, sampling 
and flow into our own presentations can help produce a stronger edge and 
engaging organic flow to our words.  In a time when we are inundated with 
green messages this may be more important than ever.  Stronger environmental 
programs, like hip hop cyphers, will spend more time in practicing the powerful 
and rooted delivery of critical and political eco‐messages. 
2) Find your own hip hop ecology for true interdisciplinary thinking:  As my third 
study discussed, there is something crucial about understanding the metaphoric 
and literal significance of the dual‐turn tabling skills of hip hop deejays.  The idea 
of hip hop ecology is a skill that challenges us to better blend our creative side 
with our rational side, just as the two records are blended on a turntable.  I am 
wary that many literal thinkers will see this work as a simple pairing of hip hop 
music with environmental teaching and see this as relevant only for “youth of 
color” or environmental teachers.  I am also wary that some will read this as a 
glorification of hip hop as a solve‐all for social problems.  Academics are trending 
to combining disciplines, such as “ecological economics,” and seeing this as their 
work is done.  The simple combination of names seems to me to be two records 
put much closer to each other, but when the new hybrid is wielded just as 
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unskillfully as the former discipline the same problems of insularity, inbreeding, 
and ego repeat themselves.  When the emphasis is put on interdisciplinarity not 
as a one‐step but as a continual and flowing skill, we can learn from hip hop 
culture and extend this to an infinite set of combinations.  In hip hop ecology this 
means replace the words “hip hop” with your favorite form of creativity, then 
replace the word “ecology” with the social issue you feel most passionate about.  
Then you may have a truly organic combination that you can try to develop in 
your community through teaching and training.  When we allow our energies to 
be channeled too much into creative but frivolous worlds, or too much into our 
rational and professional worlds we become predictable and easy for the 
hegemonic forces to consume.  My pairing of hip hop and ecology is just the 
beginning, and I look forward to the next combination of my creative side with 
my environmental scholarship.  For environmental programs, more assignments 
where we intentionally blend eco‐discourse with a creative discipline and share 
that with other groups would be a key training step.   
3) Create more sharing and recording and collective memorials of nature: As I said 
in the second study on the hip hop ecologists, these youth are the conveyor belts 
of history from past to present, drawing from the source of their culture.  What 
gives them a stronger step is their deliberate attempts at putting their message 
in reified forms to the public.  The issues of race and nature have been around 
for some time but the youth of this study have taught me how vital it is to create 
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real messages that can be heard by a broad audience.  In academic discourse we 
have journals, but so few outside the academy read or comprehend these.  Like 
Antonio Gramsci, he published his small but powerful newspaper on his political 
beliefs in the face of violence and arrest, and he did so in an accessible manner.  
He ALSO wrote more complex and theoretical pieces, but the idea that one can 
and should do both is important.  In the modern era, we have social media and 
digital recording devices that can aid in the memorialization of organic thoughts 
and refining our skills at this is critical and also differentiates us from Gramsci’s 
time.  To be a scholar with good thoughts at the mercy of the information 
technology guru for sharing the message is a handicap.  An example of how to 
counter this is my Environmental Justice Action Media (EJAM) site where I took 
the time to record many of the students and make their work available to 
students and teachers around the country.  All of these skills are self‐taught and 
social media sites are making broadcasting messages even easier.   The 
experience of listening to it online is less powerful than in person but it can be a 
start.  I actively promote the site with training for other teachers, making sure 
my media is used well by others.  These steps could be used in an environmental 
education experience by having students conduct a field intervention and then 
requiring they record this and package it into compelling digital stories that can 
be used by other practitioners.  This could help build a stronger base of examples 
of cultural texts that speak about environment from multiple perspectives. 
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The preceding recommendations are just a beginning, but they share a strong revisionist 
approach to existing forms of environmental education.  I could not have imagined this 
perspective when I first arrived at Boston College, it was only through direct interaction 
with the inspiring youth of this study that I got this real perspective.  At the same time, I 
needed to develop my academic skills just as much and I am forever indebted to those 
that helped me develop my mixing skills with those rhythms.  I plan to continue this type 
of reforming environmental education at all levels and I recognize that if I am still 
studying hip hop in twenty years I will have failed my own test of finding a hip hop 
ecology.   
Lastly, I end with a reflection on my positionality in this story.  I pay close attention to 
how my own social location and educational background influences my perspective in 
this dissertation.  I arrived at this research question because I myself am trained in 
“hard” natural field science, and when I brought this perspective into my first urban 
classrooms it was clearly not synchronized with the culture of my students.  My training 
in Westernized perspectives on nature has caused me to relate strongly to the current 
academic studies that are calling for a rethinking of environmental science education in 
culturally diverse settings.  Like Robin Kimmerer (2002) who points out that science 
education alienates many who yearn for a more spiritual, political and holistic approach 
to human‐nature relations I not only saw this in my students but identified it in myself. 
Hip Hop ecology is about mixing up environmental thought with other creative forms , 
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just like hip hop mixes and samples music in creative and novel ways (Baker, 1991; Rice, 
2003).  To embody the hip hop ethos I wanted to mix together two rhythms most would 
say are incompatible or not even worth comparing; science and rap.  This project that 
led into the third ethnographic study is really my way of forcing myself to take the 
rhythm that I knew (science) and bridge to a rhythm that I was less familiar with at the 
time (hip hop). 
Like the hip hop ecologists, I also had to navigate my own complex issues of race and 
culture.  I was born in Colombia, but was adopted when I was two weeks old by my 
White, Jewish family.  So, I am completely culturally white and Jewish American but also 
am dark‐skinned.  Both my parents are PhDs so academics are also a part of my family 
culture (for better and worse).  I experience my environmentalism as an Anglo‐American 
similar to Lynch’s (1993) analysis but there has also always been a part of me that 
connects to and relates with the experience of being a person of color in the US.  
Perhaps this also fuels my continuous efforts to integrate racial thought with 
mainstream, scientific, academic and environmental thought as this is a metaphor for 
my life story.  I often talk about this remixing of hip hop and environment in public 
lectures and many white educators ask if I think I can only do this work because I do not 
look White.  I prefer to see hip hop as a skill to be learned, one that can be done by 
anyone who focuses more on understanding it as a rhythm rather than as a racially 
essentialized form of discourse.  When these educators learn that I am culturally white 
but still effective as an educator this adds a different perspective.  
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To bring the many thoughts about music, culture, race, nature and empowerment 
together, I conclude with a final reference to Bill Strickland, author of “Making the 
Impossible, Possible.”  Strickland grew up in poverty in his African American community 
in Pittsburgh.  He is now known for setting up some of the most successful youth 
training centers ever made for inner‐city youth of color.  He built his centers on the 
simple principles of creativity and dignity and has some of the strongest results of any 
youth empowerment projects I have ever seen.   Strickland is dedicated to education 
and real results and, like me, he had a love for music but did not make any of his own.  
When his youth centers became really popular he incorporated jazz performances 
where they had live recordings and managed to attract some of the most famous 
musicians in the world.  A meeting with Dizzy Gillespie helped solidify for Strickland a 
connection between music, rhythm and empowering people through education: 
One of the first jazz masters to appear on the stage of our music hall 
was the legendary trumpet player Dizzy Gillespie.  When he walked 
through the doors and looked around, his face lit up with that famous 
bug‐eyed smile. "What is this place?" he asked me. 
"This is my idea of a school," I told him.  Then I took him on a tour.  I 
showed him the ceramics studio, where kids from the street were bent 
over potter's wheels, lost in the creative struggle to shape lumps of clay 
into something beautiful. In our chemistry tech classrooms he saw 
formerly homeless people unraveling the mystery of complex 
logarithmic equations, and in the kitchen he watched single mothers 
and laid‐off factory workers put the finishing touches on delicate 
pastries and pull golden‐brown souffles from the big commercial 
ovens.  I introduced him to students and teachers alike. "This is Dizzy 
Gillespie," I said, "one of the greatest jazz musicians ever." 
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After one of those introductions, Dizzy smiled at me and said "You 
know, you're a hell of a jazz musician yourself." 
Dizzy's comment threw me.  "Musician?" I chuckled. "I don't even play 
an instrument." 
Dizzy raised his eyebrows, as if to say, “Don't you think I know a jazz 
tune when I see one?" Then he thumped my chest with his finger and 
said, "This place is your instrument, man, and everything that happens 
here is your song." 
... 
I realized what Dizzy was really trying to say: that nobody could have 
planned a place like this.  It had to rise up, had to be conjured up, as a 
natural, almost inevitable expression of someone's desperate search for 
meaning and purpose. (Strickland, 2007, p. 103) 
 
So, when I say I too do hip hop ecology I mean it in the way Bill Strickland did Jazz.  I am 
not a great rapper by any stretch but I carry the essence of the hip hop spirit in the 
programs I create and the time I have invested in starting programs throughout the city.  
By aligning my research with my own search for purpose, natural and organic 
connections just happened in ways that have forever changed my perspective on what 
counts as nature and who is included as an environmental scholar.  Hip hop ecology is a 
way of harnessing the power of creative cultural movements and using them to re‐
inspire and reconnect with the power of the Earth and this is indeed much bigger than 
hip hop itself.  When the rhythmic power of the people is synchronized with the 
sustainable rhythms of our Earth the momentum to confront this age’s most pressing 
ecological and social crises is unstoppable. 
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